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ABSTRAKT
“Hapi i parë për të kontrolluar botën tuaj është të kontrolloni kulturën tuaj. Të modelosh dhe të
demonstrosh llojin e botës që kërkon të jetosh, për të shkruar librat. Bëni muzikën. Xhironi
filma. Pikturoni artin”.
Chuck Palahniuk, Novelist dhe gazetar Amerikan.

MIRËNJOHJE
Shpreh mirënjohje të veçantë për të gjithë stafin e UBT-së, në veqanti profesorët e
departamentit të Arkitekturës për punën e palodhur dhe njohuritë që kanë transmetuar
tek unë duke bërë të mundur rritjen e kapaciteteve të mia, përmirësimin e njohurive dhe
zbatimin e tyre.
Falenderoj gjithashtu familjen time për mbështetjen morale dhe financiare që më
mundësuan vazhdimin e studimeve dhe perkrahjen e vazhdueshme që më japin në të
gjitha qellimet e mia pozitive.Së fundi, mirënjohje dhe falënderim i vecantë shpreh për
mentorin tim të temës së diplomës Dr.Lulzim Beqiri, për kohën, literaturen, inkurajimin që i ka
bërë punës sime, vëmendjen e kushtuar si dhe për profesionalizmin në trajtimin e kësaj tematike.
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1.HYRJE
1.1 Koncepti i qendrave kulturore
Objektet e qendrës do të grupohen së bashku në një ndërtesë, të përqëndruar në një qendër të
lartë, e cila do të ketë qasje në të gjitha hapësirat kryesore, duke shpresuar që përvojat e publikut,
në lidhje me format e ndryshme të artit do të pasurohet duke i bashkuar këto objekte në një
kompleks. Plani arkitektonik është hartuar në një mënyrë që thekson ndërlidhjen e arteve të
ndryshme ... forma e ndërtesës është konceptuar si një strukturë e fortë "kështjellash" e cila
shpresohet se do t'i japë shprehje të përshtatshme cilësive të të dy njerëzve Provinca dhe mjedisi
i mrekullueshëm lokal.

2. HISTORIKU
2.1 Historiku i Prizrenit
Prizreni është qytet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës si dhe i dyti në Kosovë për nga
madhësia dhe popullsia pas Prishtinës. Prizreni po ashtu është qendër e komunës dhe rajonit me
të njëjtin emër. Qyteti ka një popullsi prej rreth 170,000 banorësh, shumica Shqiptarë. Komuna
mendohet të ketë rreth 221,000 banorë, përfshi këtu vetë qytetin dhe 76 fshatrat që e përbëjnë.
Gjindet në afërsi të Bjeshkëve të Sharrit në Kosovën jugore, rajoni kufizohet me Shqipërinë dhe
Maqedoninë. Qyteti i Prizrenit shtrihet ne pjesën jugore të Rrafshit të Dukagjinit, në rrugën që
lidhte me parë bregdetin verior të tokave shqiptare dhe qendrat e tij qytetaro-tregtare me rajonet
e brendshme të Kosovës dhe të Ballkanit.

Fig.1: Lidhja shqiptare e Prizrenit
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2.1.1. Toponimia, Historia e Prizrenit
Të dhënat arkeologjike lënë të kuptojnë, se ky territor ishte i banuar që nga antika, kur njihej me
emrin Theranda në Gjeografinë në shek. II para. K., e në këtë trevë banonte një popullsi Dardane. Në shek. V pas. K. përmendet emri Petrzên nga Prokupi i Cezares në De aedificiis (Libri
IV, Kapitulli 4). Ndonjëherë citohet edhe në lidhje me Justiniana Prima. Gjatë shekullit XI ishte
qendër e rëndësishme qytetare, më 1019 Prizreni ishte seli e ipeshkevisë të perandorisë Bizantine. Gjatë shek XII-XIV u vendosën në këto treva pjesëtarët e popullsisë sllave. Në kohën e
sundimit të mbretërve Dushan dhe Urosh, Prizreni qe herë pas here selia e mbretërive të tyre.
Gjurmët e lashtësisë së Prizrenit Prizreni, që është i njohur si lokalitet urban që nga periudha antike. Të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Prizreni është njëri ndër qytetetmë të vjetra të Evropës
Juglindore e më gjerë. Emrin (në varianta të ndryshme) e Prizrenit e ndeshim në harta e dokumente të ndryshme, si në tabelën V të Ptolemeut (shekulli II), ku përmendet me emrin Termidava, pastaj në hartën Tabula Peutingeriana (shekulli III), te dijetari E. Spenser e ndeshim, si
Procopera (359-336 para kohës së re). Prizrenin me këtë emër e ndeshim edhe te Procopi (565),
si dhe sipas amerikanit Eric Hempi, emërtimi Prizren vjen nga Theranda (Therandë, Pri-zdrijana,
Peneropolis, Pra-eserem, Pri-zna, Pri-zrenum, Pre-sarin, Pri-sareno, Pri-zirendi, Pre-zren,Prezdin, Pri-zdren, Pru-zrenin, Torzerm, Perserin e Pri-zrend, Pri-zerand, Pri-serand, Pri-zerendi,
Pri-zereni dhe Prizreni. Me ndarjen e Perandorisë Romake (395) në atë të Perëndimit dhe të
Lindjes, Prizreni ra nën sundimin e Bizantit (deri në shekullin XIII). Ndërkaq, në vitin 1455 ra
nën sundimin e Perandorisë Otomane. Ndaj monumentet e shumta e të begatshme të kulturave të
lashta janë dëshmitare të kaluarës së pasur të Prizrenit, i cili edhe me të drejtë njihet si qytet –
muze. I nënshtruar lëvizjeve të mëdha shoqërore gjatë periudhave të caktuara kohore, Prizreni
përjeton dhe baticat e zbaticat e zhvillimit ekonomik, social e kulturor. Shënimet historike flasin
se lulëzimin më të madh të zhvillimit Prizreni e kishte përjetuar gjatë shekullit XIV dhe XIX, kur
njihejsi qendër tregtare, fidanishte e zejtarisë, kulturës dhe artit, çka dëshmon edhe prania e më
se 65 përmendoreve historike të patundshme dhe mbi 600 të tjerave të lëvizshme. Në shek XI
njihet si qendër e rëndësishme qytetare. Më 1019 përmendet si një seli e ipeshkevis të perandorisë Bizantine. Gjatë sundimit serb (shek XII-XIV) u vendosën në këto treva pjesëtarët e
popullsis sllave. Në kohën e sundimit të mbretërve Dushan dhe Urosh, Prizreni qe herë pas here
selia e mbretërive të tyre.

Fig.2: Ndërtesa e hamamit të vjetër
Pas pushtimit nga Perendoria Osmane (1455) Prizreni ndonëse humbi përkohsisht rëndesinë e tij,
u bë përsëri qendër e fuqishme ekonomike, kulturore dhe administrative (qender Sangjaku dhe
Vilajeti). Në shekullin XIX Prizreni ishte qendra e dytë më e rëndësishme ekonomiko tregtare e
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trojeve shqiptare me rreth 1.500 dyqane në fund të kësaj periudhe. Si pas vjetarit turk të vitit
1874 qyteti i Prizrenit kishte 44.000 banorë nga të cilët mbi 35.000 shqiptar. Më 1899 u
themeluar shkolla e parë e pavarur shqipe në të cilin jepte mësim Mati Logoreci. Prizreni zë një
vend të veçantë në historin e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, u bë kryeqendër e Lidhjes Shqiptare
të Prizrenit, që u themelua me 10 qershor 1878. Në Prizren pati selinë e vet edhe Qeveria e
përkohshme Shqiptare (1881) e kryesuar nga banori i njohur i këtij qyteti, Ymer Prizreni. Në
vitin 1913 vendoset pushteti serbo-malazez me ç'rast një numër i madh i familjeve shqiptare nga
qyteti u shpërngulen në Turqi. Gjatë luftës së II botërore banorët e tij dhe rrethit të tij u përfshin
në Lëvizjen Antifashiste Nadonalçlirimtare. Prizreni u çlirua më 17 nëntor 1944. Pas luftës deri
më 1947, Prizreni ishte qendra e Qarkut Autonom të Kosovës. Megjithatë nuk pati ndonjë
zhvillim të ndjeshëm. Edhe më pas ishte një ndër qendrat më të prapambetura në gjithë Jugosllavinë.Në fund të viteve të 50-ta deri në mesin e viteve të 60-ta nga Prizreni u shpërngulën
mbi 3.200 familje në Turqi.

2.2 Historiku i teatrove
Teatri (Theatron 'vendi për shikim' dhe theaomai „të shikosh“) është nocion që nënkupton rrëfimin e një ngjarjeje të skenuar, që e realizojnë artistët, aktorët, komunikimi i të cilëve bartet te
publiku.
Mirëpo, për shkak të kompleksitetit të tij, teatri vështirë mund të përthekohet me një definicion të
vetëm: vetë nocioni teatër njëkohësisht nënkupton edhe artin teatror, edhe vendin ku realizohet
ai, edhe aktin shoqëror të pranisë dhe të përcjelljes së shfaqjes.Teatri ëahtë art i fjalës së folur.Kur krijimi letrar luhet në skenë me interpretimin e aktorëve krijohet arti teatror.Ngjarja vendoset në një hapsirë të caktuar që quhet skenë.Më herët skena ishte në teatrot e hapur ose amfitetatrot.
Fjala greke theatron (latinisht: theatrum) rrjedh nga folja “shikoj”, andaj para së gjithash tërheq
vëmendjen në këtë aspekt.
Definicioni i Aristotelit për teatrin në të sheh pikë së pari veprimin (gr.dromenon), prej nga
rrjedh fjala dramë, mirëpo, siç e thotë edhe vetë etimologjia e kësaj fjale, këtu më shumë mendohet në veprimin dramatik, në thurrjen e tij, se sa në ngjarjet fizike në skenë. Teatri ose aktrimi
sipas definicioneve të kohëve më moderne mund të konstatohet se teatri është një art kompleks,
që në vete ngërthen elemente të të gjitha llojeve të tjera të artit: letërsisë, muzikës, pikturës,
skulpturës dhe arkitekturës, si dhe artin e aktrimit, që është veçori specifike e teatrit.njerëzit pelqejn dukjen e personazheve dhe filmin.kinemaja esht lloj tetari.ajo tregon skenen dhe qdo gje
.mund ta quajm edhe kinemane tetater ajo mbyllet nga një perde e kuqe e ekzekutojne profesionistet
2.2.1 Origjina e teatrit grek dhe romak
Teatri e ka origjinen ne mite, rituale dhe ceremoni.
Tre bazat e ritualeve: pushtet, kenaqsi, detyre.
2 tipet e ritualeve: per te kontrolluar ngjarjet dhe per te nderuar zotat.
Aktoret ishin pergjithesisht te moshuar dhe prifterinj.
Skena dhe auditoriumet linden nga rituale me te perparuar
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2.2.2 Teatri grek
Në antikitetin grek, shteti ishte përgjegjës për ndërtesat e teatrit, për çmimet, pagesat e aktorëve
dhe të dramaturgëve, të cilët, nga ana e tyre luanin dhe rolin e regjisorëve. Eskili luante si aktor,
drejtonte korin, shkruante muzikën, koreografinë, etj.
Aktorët ishin gjysmë profesionistë. Loja e tyre mbështetej më shumë tek fjala dhe ishte deklamative. Aktorët duhej të interpretonin me tonin, gjendjen dhe karakterin e duhur, duhej të flisnin
bukur, të recitonin dhe të këndonin. Loja ishte e stilizuar. Shprehja e fytyrës nuk kishte rëndësi,
sepse përdoreshin maskat, nëpërmjet të cilave, në mënyrë simbolike, jepej karakteri i personazhit. Në dramën greke merr pjesë edhe kori, i cili këndon i shoqëruar nga një vegël muzikore dhe
nga vallet. Pjesët e tij këndoheshin ose kërceheshin në unison, ndonjëherë të ndarë në dy grupe,
shkëmbenin dialog me personazhet kryesorë, shumë rrallë flisnin ose këndonin vetëm, me përjashtim të korifeut. Në fillimet e veta, teatri grek duhet të ketë pasur një skenografi shumë të
thjeshtë. Kjo skenografi plotësohej me dekoracionet anësore. Anash vendoseshin prizma në
formë trekëndëshi me dekoracione të ndryshme në secilën faqe dhe këto makina skenike shërbenin për të ndryshuar me shpejtësi mjedisin ku zhvilloheshin ngjarjet. Shumica e studiuesve besojnë se muzika ka qenë pjesë e pandarë e shfaqjes; muzika e komedisë dallohej nga ajo e
tragjedisë.
Vallja, edhe pse përdorej në shfaqje, kishte karakter të dorës së dytë, ishte imituese dhe shprehte
karakterin e personazhit dhe të situatës; në komedi, ajo ishte më shumë një lëvizje pantomimike,
kërcim dhe rrotullim.
Kostumet e kishin prejardhjen nga veshjet e priftërinjve dionisian dhe ishin stan-darte, konvencionale, me tunika, mantele të gjata deri tek këmbët dhe me mëngë; në këmbë, aktorët mbanin të
veshur çizme ose nallane prej druri, të cilat ndonjëherë arrini deri në dy metra të larta, sidomos
kur luanin perënditë; aktorët satirikë luanin zbathur, kurse aktorët komikë me këpucë të zakonshme. Pikturat në vazo tregojnë edhe kostume të tjera, përfshirë lakuriqësinë.
Teatri Grek e ka origjinen ne festivalet qe nderonin zotat.
Aktoret, regjizoret dhe dramaturget ishin i njejti person. 1 pjese : 3 aktore.
Me vone u lejua pjesemarrja e disa roleve qe nuk flisnin.
3 llojet kryeesore: tragjedia, komedia dhe satiri.
2.2.3 Teatri romak
Teatri i Romës së lashtë ishte një formë të ndryshme dhe interesante të artit, qe e mori origjinen
nga shfaqjet e festivalit të teatrit në rrugës dhe akrobacite, dhe vijuan ne skene te gjere situata
komike te stilit te larte dhe tragjedite e perparuara. Edhe pse Roma kishte një traditë vendase te
zhvillimeve, helenizimi i kulturës romake në shekullin e 3 p.e.s pati një efekt të thellë dhe energjik në teatrin romak dhe inkurajoi zhvillimin e letërsisë latine të cilësisë më të lartë për skenën.
2.2.4 Drama dhe komedia romake
Drama Romake: Pas zgjerimit te republikes romake ne territoret greke, ata hasen dramen greke.
Ne vitet e vona te republikes, teatri u perhap ne europe, mesdhe dhe arriti Angline. Teatri Romak
ishte me i zhvilluari dhe sofistikuari. Nderkohe qe drama Greke vazhdonte te performohej ne
periudhen Romake, viti 240 p.e.s shenoi fillimin rregullisht te drames Romake. Ne fundin e
shek.2, drama u venos zyrtarisht, dhe ishte formuar nje grup shkrimtaresh.
Komedia Romake:Të komeditë romakë që kanë mbijetuar janë të gjitha komedi bazuar në
subjekte greke dhe vijnë nga dy dramaturgë:. Titus Maccius Plautus dhe Publius Terentius. Duke
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ripunuar origjinalet greke, dramaturget romak hoqen rolin e korit dhe e ndane dramen ne 2 episode, dhe prezantuan sjoqerimin e dialogut me muzike.
2.2.5 Aktorët dhe skena romake
Aktorët: Aktorët romakë kishin reputacion të keq dhe morali i tyre sfidonte edhe dekadencën e
shoqërisë romake. Performancat e tyre ishin te turpshme, shumë seksuale dhe fyese. Ata
gjithashtu ishin tepër kritik ndaj politikes. Ne fillim femrat nuk lejoheshin ne profesion, pasi konsiderohej e pavend. Me vone disa prej tyre u bene te aktore te famshme, me nje reputacion po aq
te keq sa te meshkujve aktore.
Skena Romake: Teatri romak u ndërtua si një teatër grek. Kishte një zonë prapaskene ku shtroheshin rregullimet për audiencën, dhe një orkestër. Skena Roman kaloi nëpër shumë faza të
ndryshme para se të arrijë formën që njohim sot.Teatrot nisen si struktura të thjeshta të
përkohshme prej druri. Paraqitja e skenes ishte e njëjtë si në skenat prej guri: tre dyer, tempulli,
shtepia e heroit. Skena ishte e mbyllur nga te dyja anet dhe kishte cati.
2.3 Historiku i galerive të artit
Një muze arti ose galeri arti është një ndërtesë ose hapësirë për ekspozimin e artit, zakonisht artit
vizual. Muzetë mund të jenë publike ose private, por ajo që dallon një muze është pronësia e një
koleksioni. Pikturat janë objektet më të zakonshme të artit; Gjithashtu tregohen rregullisht
skulptura, arte dekorative, mobilje, tekstile, kostume, vizatime, pastela, ngjyra uji, kolazhe,
printime, libra artistësh, fotografi dhe arti instalues. Megjithëse kryesisht ka të bëjë me sigurimin
e hapësirës për të shfaqur vepra arti vizuele, galeritë e artit nganjëherë përdoren për të organizuar
aktivitete të tjera artistike, siç janë artet e performancës, koncertet muzikore ose leximet e
poezisë.
Gjatë gjithë historisë, vepra të mëdha dhe të shtrenjta të artit në përgjithësi janë porositur nga
institucionet fetare dhe monarkët dhe janë shfaqur në tempuj, kisha dhe pallate. Megjithëse këto
koleksione të artit ishin private, ato shpesh ishin vënë në dispozicion për shikim për një pjesë të
publikut. Në kohët klasike, institucionet fetare filluan të funksiononin si një formë e hershme e
galerisë së artit. Koleksionistët e pasur romakë me gurë të gdhendur (duke përfshirë Julius
Caesar) dhe objekte të tjera të çmuara shpesh dhuruan koleksionet e tyre në tempuj. Është e
paqartë se sa e lehtë ishte në praktikë për publikun që t'i shikonte këto objekte.
Mbledhja e artit në Pallatin e Versajës në Francë ishte periodikisht e hapur për shikimin publik
"të respektueshëm".
Në Evropë, që nga periudha e vonë e mesjetës, zonat në pallatet mbretërore, kështjellat dhe
shtëpitë e mëdha të elitës sociale shpesh bëheshin pjesërisht të arritshme për pjesët e publikut, ku
mund të shiheshin koleksionet e artit. Në Pallatin e Versajës, hyrja ishte e kufizuar për njerëzit që
mbanin veshjen e duhur - pajisje të përshtatshme (kopshte argjendi dhe një shpatë) mund të
punësoheshin nga dyqanet e jashtme. Thesaret e katedraleve dhe kishave të mëdha, ose pjesë të
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tyre, shpesh ishin vendosur për shfaqje publike. Shumë nga shtëpitë më të mëdha të shtëpive
angleze mund të shëtiten nga të respektuarit për një këshillë tek gruaja, gjatë periudhave të gjata
kur familja nuk ishte në banesë.
Janë bërë aranzhime të veçanta për të lejuar publikun të shohë shumë koleksione mbretërore ose
private të vendosura në galeritë, ashtu si me pjesën më të madhe të pikturave të Koleksionit të
Orleans, të cilat ishin vendosur në një krah të Palais-Royal në Paris dhe mund të vizitoheshin për
shumicën e Shekullit të 18-të. Në Itali, turizmi arti i Grand Tour u bë një industri e rëndësishme
që nga shekulli i 18-të e tutje, dhe qytetet u përpoqën të bëjnë të arritshëm veprat e tyre kryesore.
Muzetë Kapitoliane filluan në vitin 1471 me një dhuratë të skulpturës klasike në qytetin e Romës
nga Papati, ndërsa Muzetë e Vatikanit, koleksionet e të cilave janë ende në pronësi të Papës,
gjurmojnë themelet e tyre deri në vitin 1506, kur Laocoon dhe Bijtë e Tij zbuluan kohët e fundit
Vihet në shfaqje publike. Një seri muzikash në tema të ndryshme u hapën gjatë shekujve të
mëvonshëm, dhe shumë prej ndërtesave të Vatikanit u ndërtuan si galeri. Një thesar i hershëm
mbretëror i hapur për publikun ishte Geëölbe Grünes e Mbretërisë së Saksonisë në vitet 1720.
Muzetë private të hapura për publikun filluan të ngriheshin nga shekulli i 17-të e tutje, shpesh të
bazuara në një koleksion të tipit të kabinetit të kurioziteteve. Muzeu i parë i tillë ishte Muzeu
Ashmolean në Oksford, i hapur në vitin 1683 për të vendosur dhe shfaqur artefaktet e Elias
Ashmole që iu dhanë Universitetit të Oksfordit në një trashëgimi.
2.3.1 Galeritë universitare
Muzetë dhe galeritë e arteve të universitetit përbëjnë koleksione të artit që zhvillohen, mbajnë
dhe mbahen nga të gjitha llojet e shkollave, kolegjeve të komunitetit, kolegjeve dhe
universiteteve. Ky fenomen ekziston si në Perëndim dhe në Lindje, duke e bërë atë një praktikë
globale. Megjithëse mbizotëron, ekzistojnë mbi 700 muze të artit universitar vetëm në Amerikë.
Ky numër, në krahasim me llojet e tjera të muzeve të artit, e bën muzetë e artit të universitetit
ndoshta kategori më të madhe të muzeve të artit në vend. Ndërsa i pari nga këto koleksione mund
të ndiqet në koleksionet e të mësuarit të zhvilluara në akademitë e artit në Evropën Perëndimore,
ato tani janë më së shpeshti të shoqëruara dhe të strehuara në qendrat e arsimit të lartë të të gjitha
llojeve.
2.4 Historiku i bibliotekave
Një bibliotekë është një koleksion i burimeve të informacionit dhe burimeve të ngjashme, të
arritshme për një komunitet të përcaktuar për referencë ose huamarrje, qe siguron qasje fizike
ose digjitale në material, dhe mund të jetë një ndërtesë fizike ose dhomë, hapësirë virtuale ose të
dyja. Një biblioteke mund të përfshijë libra, revista, gazeta, dorëshkrime, filma, harta, printime,
dokumente, mikroforma, CD, kaseta, videokaseta, DVD, disqe Blu-ray, libra elektronikë,
audiobooks, bazat e të dhënave dhe formate të tjera. Bibliotekat shkojnë në madhësi nga disa
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rafte të librave për disa milion artikuj. Në latinisht dhe greqisht, ideja e librarisë është e
përfaqësuar nga Biblioteka.
Bibliotekat e para përbëheshin nga arkivat e formës më të hershme të shkrimit - pllakat e argjilës
në shkrimin kuneiform të zbuluar në Sumer, disa prej vitit 2600 pes. Bibliotekat private ose
personale të përbëra nga libra të shkruar u shfaqën në Greqinë klasike në shekullin e 5 pes. Në
shekullin e 6-të, në fund të periudhës klasike, bibliotekat e mëdha të botës mesdhetare mbetën
ato të Konstandinopojës dhe Aleksandrisë.
Një bibliotekë është e organizuar për përdorim dhe mirëmbajtje nga një organ publik, një
institucion, një korporatë ose një individ privat. Mbledhjet dhe shërbimet publike dhe
institucionale mund të jenë të destinuara për përdorim nga njerëzit që zgjedhin të mos ose nuk
mund të blejnë vetë një koleksion të gjerë, të cilët kanë nevojë për materia ose që kërkon ndihmë
profesionale me hulumtimet e tyre. Përveç sigurimit të materialeve, bibliotekat ofrojnë edhe
shërbimet e bibliotekarëve që janë ekspertë në gjetjen dhe organizimin e informacionit dhe
interpretimin e nevojave të informacionit. Bibliotekat shpesh sigurojnë fusha të qeta për të
studiuar dhe shpesh ofrojnë fusha të përbashkëta për të lehtësuar studimin dhe bashkëpunimin në
grup. Bibliotekat shpesh sigurojnë lehtësi publike për qasje në burimet e tyre elektronike dhe në
Internet. Bibliotekat moderne janë duke u ripërcaktuar gjithnjë e më shumë si vende për të pasur
akses të pakufizuar në informacion në shumë formate dhe nga shumë burime. Ato po ofrojnë
shërbime përtej mureve fizike të një ndërtese, duke siguruar materiale të arritshme me mjete
elektronike dhe duke ofruar ndihmën e bibliotekarëve në lundrimin dhe analizimin e sasive
shumë të mëdha të informacionit me një mori mjetesh dixhitale.
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Ngrohja
Objekti ka hapsirë shumë të madhe që njëkohësisht është si një tërësi e hapur. Për ta ngrohur tërë
këtë hapsirë nevojitet energji e madhe. Me qëllim që në zonën afër bojektit të mos krijojmë ajër
të papastër kam menduar që furnizuesi i ngrohjës të ndërtohet në pjesën industrial të qytetit, pasi
që Prizreni nuk posedon furnizues të ngrohjes.
3.2 Pastrimi
Meqenëse objekti posedon numër shumë të madh të fasadës strukturale dhe xhami kërkon pastrim shumë të shpeshtë kam menduar qe dritaret të përmbajnë një shtresë që përmban acid titanium, material i cili e mundëson vetpastrimin e xhamit, dhe njekohësisht nuk pengon në depërtimin e dritës
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4 ANALIZAT E PROJEKTIT
4.1 Analizat e lokacionit
Lokacioni gjendet në qytetin e Prizrenit, përgjatë rrugës Ukë Bytyqi (magjistralja Prizren-Therande), në zonën ku aktualisht veprojnë forcat e KFOR-it gjerman. Parcella ku do të ndërtohet
qendra kulturore ka lartësi mbidetare rreth 450m. Në pjesën Jug-Lindore parcella është e kufizuar nga bjeshkët e Sharrit që mundësojnë vizura të mira kurse nga pjesët e tjera rrethohet me
rrugët locale si dhe lagjet urbane të banuara, por për shkak te lartësise dhe distancës se mjaftueshme ngaketo rrugë zhurma që krijohet nga automjetet nuk është problem për Bibliotekën si
hapsirë që kërkon qetësi më të madhe. Përrreth lokacionit nuk ka ende ndërtime të larta që mund
të pengojnë depërtimin e dritës hapsirën e objektit. Arsyeja e përzgjedhjes së ketij lokacioni
është pasi që sipas PZHU për qytetin e Prizrenit për vitin 2025 është që në këtë zone të ndërtohet
kampusi i ri i UPz, dhe nevoja për të pasur një hapësire të mirfilltë ku dhe nxënësit mund të
lexojne, të bashkpunojnë me njëri tjetrin, të shpreshin kreativitetin dhe talentin e tyre dhe të
shohin dhe të kenë mundësine të shohin krijimet e të tjerëve, është mëse e nevojshme.
Koha e arritshmërisë ne lokacion nga secila pjesë e qytetit është rreth 20 minuta ecje.

Fig.3: Lidhja e lokacionin me pjeset e qytetit

4.2 Analiza e formës dhe konceptit
Forma e objektit ka rrjedhur nga topografia e lokacionit. Për shkak të lokacionit të pjerrët të cilin
jam munduar që ta shfrytëzoj ne mënyrë sa më të mirë objekti është projektuar ne 5 etazha
(B+P+3). Objektet të cilat janë të ndërtuara përrreth lokacionit janë të formave të thjeshta
katërkëndëshe/kubike. Qëllimi që kësaj pjese të qytetit ti japim një objekt me të cilin do të karakterizohet më ka orientuar që objektit tim ti jap formë që e veqon atë nga të tjerat objekte. Meqë
koncepti sipas PZHU për Prizrenin është qëndrueshmëria jam munduar që qëndrueshmeria të jetë
e ngërthyer në objekt, koncept të cilin e kam arritur përmes kulmit të gjelbër I cili do të ketë
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ndikim pozitiv si nga ana e jashtme dhe e brendshme e objektit, ashtu edhe në dukjen e tërë lokacionit dhe në mënyrë që hapsiren gjelbruese që ja kam marrë lokacionit tja kthej përmes kulmit të gjelbërt. Konceptin e kam kompletuar duke I marrë për bazë format ethjeshta të objekteve
ne afërsi të lokacionit dhe formën e librit si elementin kryesorë të bibliotekës.

Fig.4: Forma dhe koncepti i objektit

4.3 Analiza e funksionit
Objekti do të ketë tri funksione kryesore:
1.Arsimi (Biblioteka)
2.Kultura (Teatri)
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3.Arti (Galeria e Arteve)
4.3.1 Teatri
Hapësirat përbërëse të Teatrit janë organizuar në një hapsirë të përbashkët prej rreth 3010 m2 .
Hyrja e teatrit gjendet në katin përdhe në pjesën VP të parcelës, ku nga rruga kryesore arrihet
përmes rampave dhe shkallëve që janë vendosur në distanca të caktuara për shkak të lokacionit të
pjerrët. Hapsirat kryesore të teatrit janë pjesa representative, hapsira e shfaqjes dhe hapsira e qasjes dhe shërbimeve. Në hapsirën e fojeut gjenden bari dhe restorani që do të shfrytezohen nga
shikuesit deri sap resin për fillimin e shfaqjes. Pastaj janë hapsirat si garderobat, nyjet sanitare e
hapsirat për informacion. Hapsira ku do të mbahen shfaqjet në këtë teatër nuk do të jetë e organizuar në formën klasike siq janë shumica e teatrove por auditoriumi do të funksionojë në mënyrë
më dinamike, ku shikuesit mund të shërbehen me pije ose ushqime në rast se shfaqja i perket
zhanrit të Stand Up komedisëapo kabaresë ose nëse në këtë hapsirë do të shfaqet ndonje film pasi
teatri nuk është i destinuar vetëm per shfaqje të zakonshme teatrale. Si pjesë bashkangjitëse e auditoriumit është edhe minibari i cili do të funksionojë deri në momentin qe fillon shfaqja për
shkak që gjate shfaqjes të mos krijohen zhurma të panevojshme. Ne pjesën e prapaskenës janë të
organizuara të gjitha hapsirat e nevojshme për administratën dhe artistët.
4.3.2 Galeria e arteve
Galeria e arteve funksionon në tri kate. Për shkak të lartësisë së madhe të auditoriumit, në pjesën
e prapaskenës nuk është e nevojshme që lartësia e katit të jetë aq e lartë sa auditorium dhe kjo
mundëson që pjesa sipër prapaskenës së teatrit të shfrytëzohet për funksion të Galerisë së arteve,
hyrja e së cilës gjendet në katin përdhe në VL të parcelës.
Hapsira e galerisë në katin përdhe është lënë totalisht e lirë në mënyrë që të mobilizohet në bazë
të kërkesave që i nevojiten ekspozitës.
Në katin e parë shtrihet pjesa tjetër e galerisë, që është e organizuar në mënyrë të përshtatshme
për ekspozimin e pikturave.
Kati i dytë është pjesërisht i ndarë nga kati i parë dhe është në dispozicion të piktorëve dhe
skulptorëve për ekspozimin e piktuarve të tyre.
4.3.3 Biblioteka
Si funksion kryesorë i kësaj qendre, Biblioteka njekohësisht që edhe hapsiren më të madhe të saj.
Biblioteka është organizuar dhe funksionon në 3 etazhe të ngritura 4m mbi njëra tjetrën, nga kati
i parë deri në katin e tretë të objektit. Hyrja në Bibliotekë arrihet përmes shkallëve në pjesën JL
të parcelës.
Në katin e parë të bibliotekës janë organizuar hapsirat për lexim, pjesa e administratës, hapsirat
për kompjuterë bashkë me hapsirat digjitale, bookshopet, bari/byfeja që funksionon në dy kate,
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sallat për punë të përbashkët(të zhurmshme), hapsirat e destinuara për PhD, salla e printimeve,
hapsira për fëmijë të cilat janë mjaft transparente.
Në katin e dytë në të cilin kalohet përmes shkallëve dhe ashensorëve, gjenden hapsirat e mësha
për lexim si dhe hapsirat ku do të mbahen kurse të ndryshmeose do të shërbejne për studentë që
duan të mësojnë bashkë. Poashtu hapsira e byfesë qe do të funksionojë pergjtë 24 orëve e
përshtatshme për pushim dhe lexim. Në katin e tretë të bibliotekës ndodhen hapsirat për lexim
dhe hapsirat për pushim, poashtu edhe hapsira për informacion.

4.4 Analiza e konstruksionit
Për të mbajtur objektin janë përdorur tri tipologji konstuksioni: Konstruksioni kapriatë, Betoni i
armuar dhe shtylla të përbera nga fibrat e karbonit.
Për shkak te hapsirës së madhe të lirë që kërkon auditoriumi dhe skena e teatrit ka qenë më i
lehtë përdorimi i sistemit kapriatë në mënyrë që të eleminohet nevoja e shtyllave brenda kësaj
hapsire. Kapriatat mbështeten ne murin masiv që e rrethon auditoriumin dhe në shtyllat nga
betoni i armuar në pjesët e tjera të teatrit. Konstruksioni nga betoni i armuar është aplikuar edhe
në galeri të arteve e në disa pjesë të bibliotekës. Muri masiv e ndan bibliotekën nga galeria e arteve kurse shtyllat nga fibrat e karbonin e mbajnë kulmin e pjerrët që e mbulon bibliotekën.
Shtyllat janë nga fibrat e karbonit që është material shumëfish më i fortë se celiku dhe në këtë
mënyre na mundëson që të mënjanojmë një numër të madh shtyllash dhe shtyllat nga këto fibra
te kenë lartësi më të madhe sesa ato nga betoni. Konstruksioni kapritë është aplikuar edhe në
mbulesën e objektit. Objekti mbulohet nga kulmi i gjelbër që është në favor të kesaj parcele dhe
në favor te personave që në një formë apo tjetrën do të kenë qasje në objekt. Karakteristikë e bibliotekës është edhe kupolla e cila fillon nga kati i parë/biblioteka dhe përdundon rreth 10m mbi
kulmin e gjelbër. Kupolla mbahet në shtyllat nga fibrat e karbonit.
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Fig.5: Konstuksioni

4.5 Analiza e materialeve dhe ngjyrave
Për dallim nga ana konstruktive objekti duket shumë i thjeshtë nga ana estetike. Objekti është i
projektuar brenda mureve me fasadë strukturale, që ë rrethojnë brendinë e objektit në të cilën
janë përdorur një numër jo shumë i madh i materialeve dhe ngjyrave. Në foajeun e teatrit dhe
hapsirat bashkangjitëse të tij mbizotëron thjeshtesia, kurse në brendësi të auditoriumit dhe skenës
është i dukshëm ndriqimi i veqante dhe druri si material që është përdorur më shumë, që do të
këtë edhe rolin akustik që zhurma të mos depërtojë në pjesët e tjera të objektit. Ulëset jane të
gjitha të të njejtit lloj.
Galeria e arteve është poashtu e thjeshtë nga brenda, janë të dukshme vetëm ndarjet por brenda
saj mund të manovrohet gjithsesi me ngjyra sipas nevojës ashtu siq e kërkon një ekspozite e caktuar.
Në hapsirën e bibliotekës janë 4 materialet të cilat e karakterizojnë atë: Druri, Xhami, Suvatimi
dhe Metali.
Druri është përdorur në elementet mobiluese si në raftet e librave ne karrige tavolina etj, në pjesë
të shkallëve, në tavan, në parapetet brenda bibliotekës etj.
Përmes xhamit ndahen hapsirat e zhurmshme nga ato që kërkojnë qetësi.
Muri i kupolës është i suvatuar me ngjyrë hiri që të jep ndjesinë e betonit, poashtu edhe pjesë të
caktuara në bibliotekë janë të suvatuara me ngjyra me nuanca më të hapura.
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Metali është përdorur për konstuksion të shkallëve për shkak te thjeshtesisë dhe nuk zënë hapsirë
ose të pengojnë depërtimin e dritës.
Në bibliotekë janë përdorur disa lloje të ulëseve nga materiale dhe ngjyra të ndryshme. Ngjyrat si
e kuqe, portokalli, e verdhë, e kaltër dhe e gjelbër janë përdorur për të thyer monotoninë ose për
të krijuar paksa kontrast me materialet e tjera dhe njëkohesisht dihet që këto ngjyra e stimulojnë
trurin që të jetë më funksional.
4.6 Analiza e ndriqimit
Shumica e hapsirave brenda objektit janë të ndriquara në mënyrë natyrale. Ne pjesën e
prapaskenës së teatrit ndriqimi natyral është më i pakët dhe për këtë arsye ndriqohen edhe me
ndriqim artificial me energji elektrike. Galeria e arteve është ë tëra e ndriquar në mënyrë natyrale, kurse në disa hapsira që nuk kanë nevojë për ndriqim aq te lartë janë ‘izoluar’ me mure që
të reduktohet ndriqimi natyral.
Biblioteka ka nevojë për ndriqim më të lartë se hapesirat e tjera. Pjesa më e madhe e saj është e
ndriquar në mënyrë natyrale por në disa hapsira të saj nuk depërton dritë e mjaftueshme p.sh tek
hapesirt e dedikuara për PhD. Për këtë shkak ka qenë e nevojshme nje formë tjetër e ndriqimin
që e kam arritur përmes inkuadrimit të kupolës në objekt, pjesë e cila ndikon edhe estetikisht por
gjëja kryesore është që krijon ndriqim të mjaftueshëm në pjesët e nevojshme.

Fig.6: Analiza e ndriqimit natyral

4.7 Analiza e instalimeve
Sa i përket instalimeve të energjisë elektrike dhe instalimeve të ujit, objekti do të lidhet me furnizuesit e qytetit.
Problemi kryesorë është ngrohja. Për këtë problem zgjidhja më e mirë ka qenë që të krijojmë një
hapsirë të veqantë komplet të ndarë nga objekti nga ku do te ngrohet objekti, ku do të vendosen
edhe kthinat teknike të tjera të nevojshme për qendrën kulturore.
Në ruajtjen e temperaturave brenda objektit ndihmon edhe kulmi i gjelbër e që ka qenë edhe
njëra nga arsyet kryesore pse kam vendosur që objekti të mbulohet nga kulmi i gjelbër.
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